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Background and Objective: The related literature shows that religious 
attitude has noticeable effects on all aspects of human life. This study was 
designed to examine the status of religious attitudes of clients attending 
health centers and its relationship with social capital. 
Method: This descriptive-analytical study was conducted on 160 clients 
of health centers in Kouchesfahan in 2014. To collect the required data, a 
standard 40-item questionnaire of religious attitudes and the 36-item 
Bullen’s questionnaire concerning social capital were used. Then, 
correlation test, chi- square, t- test and ANOVA were employed to 
analyze the data. In this study, All the ethical issues were observed. 
Moreover, the authors did not report conflict of interest. 
Results: The results demonstrated that total means score for religious 
attitudes was calculated 125.9 ± 28.7. Minimum and maximum means 
were measured for “religious belief” and “religious behavior” dimension; 
they were 45.3 ± 11 and 37.6 ± 11.3, respectively. Furthermore, no 
significant relationship between social capital and dimensions of religious 
attitudes was found. 
Conclusion: According to the findings, it is safe to conclude that the 
more the religious behavior, the more favorable the social capital will be. 
Thus, promoting religious rites and practices in society can help to 
improve social capital. 
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Background and Objectives: A review of the existing 
literature indicates that religious attitudes have 
significant effects on all aspects of human life. 
Numerous studies have shown that religion plays an 
important role in raising life expectancy, life 
satisfaction, and life meaningfulness, especially in the 
time of crisis (1, 2). Through promoting the values of 
cooperation, honesty, trust, and altruism, many 
religions bring about high social capital among their 
own followers (3). Religion has always been the most 
important source of social capital in different social 
conditions; therefore, it can be assumed that the level 
of religiosity in every community affects social capital 
in that it weakens or strengthens it (4). Social capital is 
seen as a resource to facilitate relations between 
individuals. It includes institutions, norms, trust, 
knowledge and lots of other issues that mediate the 
relationships and interactions among individuals, 
which can affect the performance of individuals and 
communities, resulting in different outcomes (5). Pierre 
defines social capital as the aggregation of the actual or 
potential resources which are linked to possession of a 
durable network of more or less institutionalized 
relationships of mutual acquaintance and recognition. 
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Iran has strong potential for social capital according to 
historical and religious background; but due to lack of 
proper management of social capital in the last century, 
it has not been exploited appropriately; as a result, 
social capital has gradually decreased (6). This study 
was designed to delve into the religious attitudes of 
health centers clients and their possible relationships 
with social capital. 
Method: This study employed a descriptive-analytical 
design.160 clients of Health Centers in Kouchesfahan 
participated in this study. Koochesfahan is a city with 
two health centers. Given the population covered by 
the two health centers and cochran formula (N = 9500, 
Z = 1.96, p = 1-q = 0.5 and d = 0.08), 160 people were 
selected. The number of samples in each health center 
was selected in proportion to the population covered. 
Inclusion criteria were: Iranian nationality, residing in 
the city, attending one of the health centers, basic 
literacy, and informed consent for the study. It is worth 
noting that those clients under the age of 16 and those 
who delivered incomplete questionnaires were 
excluded. For social capital, the 36-item Bullen’s 
questionnaire which has 8 dimensions (Participation in 
the domain of local communities, pioneer in the field 
of social activity, the field of trust and security, the 
field of communication with neighbors, the field of 
communication with friends and family, the field of 
tolerance of difference, domain of the value of life, 
domain Community work) was used for data 
collection; besides,religious attitudes were assessed by 
a reliable and valid religious attitude scale by which 
three components of religious belief, religious 
emotions  and behavior were examined. Since the 
participants were all literate, the questionnaires were 
completed by them. Their informed consent where the 
emphasis was on the confidentiality of information was 
also received. Next, the data were analyzed via 
correlation test, chi- square, t- test and ANOVA. 
Results: Of the 200 clientsinitially sampled in the 
study, 160 entered the final analysis: 93 clients (57.3%) 
were female, 65 (40.6%) of them with high school 
diploma, 100 (62.5%) were married and 86 (53.8%) 
were averagein economic terms. The majority of 
participants were Shia (91.9%). Mean age was 33.9 ± 
14. Total means score for religious attitudes was 
calculated to be125.9 ± 28.7. Minimum and maximum 
means were measured for “religious belief” and 
“religious behavior” dimension; they were 45.3 ± 11 
and 37.6 ± 11.3, respectively. The mean scores of 
social capital and standard deviation were as follows: 
participation in local communities: 13.8 ± 4.3, pioneer 
in social activities: 15.4 ± 5.5, trust and security: 11.5 ± 
3.4, communication with neighbors:14 ± 3.6, 
communication with friends and family: 7.9 ± 2.6, 
tolerance of differences: 4.6 ± 2, value of life: 4.1 ± 
1.6, job interactions: 4.2 ± 4.8.The results of ANOVA 
and t-test demonstrated that average score of religious 
attitude and religious emotions and behavior have a 
significant difference when married and single people 
were compared, this means that married people had a 
high mean score. Analysis on measuring the correlation 
between social capital and demographic variables 
showed that the total mean of social capital was only 
statistically significant when gender was taken into 
account (p = .02). There was no significant relationship 
between social capital and dimensions of religious 
attitudes. 
Conclusion: The rate of religious attitudes in this study 
was found to be higher than the average rate, which is 
consistent with the findings of other studies on 
religious attitudes in Iran (7, 8, 9). In the present study, 
social capital rate was average, which in concordant to 
the findings of almost all studies conducted in Iran 
(10,11). Moreover, no statistically significant 
relationship between the constructs of the total social 
capital and religious attitudes was found. However, 
discordant from the findings of the present study, those 
of Afshaniet alinvestigating the relationship between 
religiosity and social capital between different religious 
aspects and components of social capital in the city of 
Najafabad showed that there was a significant 
correlation (12).  
The results of this study indicated that the mean scores 
of social capital had a significant correlation with 
gender, meaning that it is more among men than 
women. This finding is in line with other studies in Iran 
(e.g.,Moradian et al) (13). In addition, the average 
scores of religious attitude, religious emotions and 
behavior were significantly different for married and 
single participants in that married participants gained 
higher average scores. Nevertheless, in the study of 
Rejali et al, the mean difference of religious belief 
between men and women was not statistically 
significant. Similarly, no significant difference was 
observed between single and married groups (9).  
The results of this study confirmed that if we intervene 
in order to strengthen the social capital of people in a 
society like Koochesfahan, performing religious rites 
such as Congregational Friday Prayer should take 
priority. After considering the findings, we can 
conclude that the higher rate of religious practices, the 
stronger form of social capital. Therefore, it seems that 
advancing religious rites and religious practices in 
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 الملّخص  
 جوانب مجیع على ملحوظ اثر الدينیة للمواقف ان اىل الراىنة الدراسات تشری :هدفال و السابقة
 املراكز اىل املراجعني عند الدينیة املواقف وضع حتديد موضوع الدراسة ىذه تناولت وقد .البشر حیاة
 .اإلجتماعي املال برأس وعالقتها الصحیة
 املراكز اىل املراجعني من عدد 061 على التحلیلیة الوصفیة الدراسة ىذه اجريت ولقد :األسالیب
 ملواصفات استبیان اوراق استخدمت قد (2104)0393 عام كوجصفهان قضاء يف الصحیة
 استبیان وكذلك معیاريا سواال اربعني تشمل اليت الدينیة للمواقف خداياري واستبیانات الدميوغرافیة
 االحصاء باستخدام وحتلیلها املعطیات جتزئة مت. سؤاال 36 تشمل اليت االجتماعي املال لرأس بالن
 ىذا اىل واضافة البحث ىذا يف االخالقیة املوارد مجیع مراعاة متت .التباين وحتلیل  tواختبار الوصفي
 .املصاحل تضارب عن يبلغوا املقالةمل مؤلفي فإن
 ± 025/9 كان الدينیة للمواقف الكلیة الدرجة متوسط أن الدراسة نتائج اظهرت :المكشوفات
 و الدينیة املعتقدات لبعد 00 ± 45/3 كانت علیها احلصول مت اليت واالدىن األعلى والدرجة 28/7
 ابعاد بني قوي ارتباط ىناك يكن فلم االحصائي اجلانب ومن .الديين السلوك لبعد 00/3 ± 37/6
 (.P15/1>) اإلجتماعي املال ورأس الدينیة املواقف
 افضل، اإلجتماعي املال رأس فسیكون الديين، السلوك تنامی كلما أنو اىل النتائج تشری :النتیجة
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 المراجعین في االجتماعي المال برأسوعالقتها الدينیة المواقف معايیر دراسة
 كوجصفهان فيالصحیة للمراكز
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 95 آثبى 1 :زضیبفت
 95 زی 22 :زضیبفت هتي ًْبیی
     95 ثْوي 3 پصیطش:
 95اسفٌس  16: ًطط الىتطًٍیىی
  
 ياصگان کلیدی:
 ی اختوبػی  سطهبیِ















زّس وِ ًگطش هصّجی ثط توبهی  هی ّبی زض زستطس ًطبى پژٍّصَدف: سابقٍ ي 
هٌظَض تؼییي ٍظؼیت  ثِ  ّبی ظًسگی ثطط تأثیط ثسیبضی زاضز. پژٍّص حبظط خٌجِ
ی  وٌٌسگبى ثِ هطاوع ثْساضتی زضهبًی ٍ اضتجبغ آى ثب سطهبیِ ًگطش هصّجی هطاخؼِ
 اختوبػی صَضت گطفتِ است.
ًفط اظ  160ّبی آى  ًوًَِتحلیلی است وِ  -ایي پژٍّص اظ ًَع  تَصیفی: کار ريش
 1393وٌٌسگبى ثِ هطاوع ثْساضتی زضهبًی ضْطستبى وَچصفْبى زض سبل  هطاخؼِ
ضٌبذتی،  ّبی هطرصبت خوؼیت ًبهِ آٍضی اؼالػبت اظ پطسص ثَزًس. ثطای خوغ
سؤالی  36ی  ًبهِ سؤالی ًگطش هصّجی ذسایبضی ٍ پطسص 40ی استبًساضز  ًبهِ پطسص
ّبی تَصیفی،  گیطی اظ آظهَى ّب ثب ثْطُ تفبزُ ضسُ است. زازُی اختوبػی ثبلي اس سطهبیِ
ی هَاضز  آظهَى تی ٍ تحلیل ٍاضیبًس، تدعیِ ٍ تحلیل ضسُ است. زض ایي پژٍّص ّوِ
گًَِ تعبز هٌبفؼی گعاضش  ثطایي، ًَیسٌسگبى همبلِ ّیچ اذاللی ضػبیت ضسُ است. ػالٍُ
 اًس. ًىطزُ
 7/28ی ًگطش هصّجی  س وِ هیبًگیي ول ًوطُزّ ّبی پژٍّص ًطبى هی یبفتِ َا: یافتٍ
 ± 11زست آهسُ ثطای ثُؼس ثبٍض زیٌی  ی ثِ تطیي ًوطُ ثَز. ثبالتطیي ٍ پبییي 9/125 ±
ثَز. اظ ًظط آهبضی ًیع ّیچ اضتجبغ  6/37 ± 3/11ٍ ثطای ثُؼس ضفتبض هصّجی  3/45
 (.p>05/0ی اختوبػی ٍخَز ًساضت ) زاضی ثیي اثؼبز ًگطش هصّجی ٍ سطهبیِ هؼٌی
، ثبالتط ثبضسّطچـِ ضفتبض زیٌی ًتبیح پژٍّص گَیبی ایي است وِ گیزی:  وتیجٍ
ضسس تطٍیح ٍ اًدبم ثٌبثطایي ثِ ًظط هیذَاّـس ثـَز.  تط هؽلَةاختوـبػی ًیـع  ی سطهبیِ
زض خبهؼِ ووه وٌس. ی اختوبػی اػوبل ٍ هٌبسه هصّجی، ثتَاًس ثِ ثْجَز سطهبیِ
 :است صًرت ایه بٍ مقالٍ استىاد
Rezakhani moghaddam H, Babazadeh T, Joobjar F, Aghazadeh Z, Aletaha S, Habibi A. Religious Attitudes of Health Centers Clients and Social 
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زض توبم اػصبض ثَزُ است  ثطط ظًسگی ًبپصیط خعء خسایی هصّت
ٍی  ٍیژُ سالهتی  ثطط ثِ توبهی اهَض ثط زاضی . زیي(1)
ّطچـِ . (2)گصاضز  هی ضٌبذتی ٍ اختوبػی( تأثیط ضٍاى )خسوی،
هیعاى هصطف هَاز هرسض، ثبضس، تط  لَی ثبٍضّبی هصّجی فطز
 ثبلؼىسووتط ذَاّس ثَز ٍ ثعّىبضی، ؼالق ٍ ذَزوطی زض اٍ 
 ذَاّسثبٍضّبی هصّجی ظؼیف ثِ پیبهسّبی ًبهؽلَة هٌدط 
َز ثبٍضّبی هصّجی زض ظًسگی ثطط ؼَض ولی ًج . ثِ(4 ٍ 3)ضس  
ضَز وِ فطز احسبس ًگطاًی، یأس، سطزضگوی ٍ زض  هَخت هی
ًْبیت افسطزگی وٌس، ّوچٌیي گطایص هصّجی ظؼیف ثط 
ی همبثلِ ثب هطىالت زض ظًسگی  اػتوبز ثِ ًفس ٍ ًحَُ
زّس  ّب ًطبى هی . ًتبیح ثسیبضی اظ پژٍّص(5) تأثیطگصاض است
وِ هصّت ًمص هْوی زض ثْجَز اهیس ثِ ظًسگی ٍ ضظبیت اظ 
ٍیژُ زض هَالغ ثحطاًی ٍ ّوچٌیي هؼٌبزاض وطزى ظًسگی  آى، ثِ
 .(7 ٍ 6)وٌس  ایفب هی
 ّبی ضاُ هصّجی ایوبى وِ اًس زاضتِ اظْبض ّوىبضاى ٍ 1الضسَى 
ّبی  پژٍّص ًیع ایطاى . زض(8)زّس  هی افعایص ضا سبظگبضی
 هصّجی ػولىطزّبی ٍ تمیسات زیٌی وِ زازُ ًطبى هرتلفی
 ثْساضت خسن، سالهت زضًٍی ثب هؼٌَیت ثط هجتٌی ٍ سبلن
است  زاضتِ زاضی هؼٌی ظا، اضتجبغ استطس ػَاهل ثب همبثلِ ٍ ضٍاى
(6 ٍ 9). 
 ضَز، توبػی هحسَة هیی اخ سطهبیِ هٌجغ تطیي هْن وِ زیي
 زاضز. ثٌبثطایي ٍخَز اختوبػی گًَبگَى ضطایػ زض ّوَاضُ
 ثط ّط خبهؼِ زض زاضی زیي هیعاى وِ وطز فطض چٌیي تَاى هی
 یب هَخت تعؼیف ٍ است هؤثط اختوبػی ی سطهبیِ هیعاى
  (.10ضَز ) هی آى تمَیت
هؽطح است، زض  اًسبى ظًسگی زض وِ ی اختوبػی سطهبیِ هفَْم
 ٍ اختوبػی ّبی پسیسُ ٍ هسبئل توبم زض اذیط ی زِّ چٌس
 ّط هَظَع ثب تَاًس هفَْم هی ایي ٍ است زٍاًیسُ ضیطِ فطٌّگی
 ػبهل اذیطا ًًیع ٍ ثبضس زاضتِ هؼٌبزاض پیًَسی اختوبػی
خبهؼِ هؤثط زض ًظط  اختوبػی ٍ سالهت ػوَهی اختوبػی، ثط
 ی سطهبیِ وِ ضطایؽی زض اسبس ایي ضَز. ثط گطفتِ هی
 اظ ّوىبضی ثب تَأم ی خوؼی استفبزُ تَاًبیی یؼٌی اختوبػی، 
 وِ است ثؼیس ثبضس، ًساضتِ ٍخَز ػوَهی اّساف ثطای هٌبثغ
 ًتبیح ثتَاًس اًسبًی ی سطهبیِ ٍ افعایص هبلی ی سطهبیِ فمػ
 . (11)ثبضس  زاضتِ زًجبل ثِ هثجتی
 هٌجؼی ثطای تسْیل ضٍاثػ هیبى افطاز تلمی یاختوبػ ی سطهبیِ
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ضَز. ایي هٌجغ ضبهل ًْبزّب، ٌّدبضّب، اػتوبز، آگبّی ٍ  هی
وِ ثط ضٍاثػ ٍ تؼبهالت هیبى افطاز است  یهَاضز ثسیبض زیگط
تَاًس پیبهسّب ٍ ًتبیح هرتلفی ثط ػولىطز افطاز  حبون است ٍ هی
ّبیی اظ لجیل تعبز، اػتوبز  ٍ خَاهغ زاضتِ ثبضس. ضبذص
 ػوَهی ٍ ًْبزی، اًسدبم ٍ ّوجستگی، ّوىبضی ٍ هطبضوت
زض  ی ٍ هصّجی ٍ ضطوتی غیطضسوی ّویبضاًِ ٍ ذیطیِ
سسبت ضسوی، آگبّی ثِ اهَض ػوَهی ؤٍ ه ّب ّب، اًدوي اتحبزیِ
 یه ّبیی وِ ثیي اػعبی ٍ اختوبػی، گصضت، ٌّدبضّب ٍ اضظش
 ثب اختوبع آى افطاز ّوىبضی هَخت هطتطن است ٍ اختوبع
ثِ ػجبضت  َز.ض هی هطتطن هٌبفغ ثِ ضسیسى ثطای ّوسیگط
افطاز  هیبىاثػ اختوبػی، پتبًسیل ًْفتِ زض ضٍ ی سطهبیِ»زیگط 
 ضَز یه خبهؼِ است وِ سجت اخطای هؤثط اهَض آى خبهؼِ هی
(12 ٍ 13). 
تبضیری ٍ هصّجی، پتبًسیل  ی وطَض ایطاى ثب تَخِ ثِ پیطیٌِ
هسیطیت  ًجَززلیل  اختوبػی زاضز؛ اهب ثِ ی لَی ثطای سطهبیِ
هٌبسجی اظ  ی وٌٌسُ زض لطى گصضتِ، استفبزُ صحیح ٍ ّسایت
 ی هط سجت وبّص تسضیدی سطهبیِایي سطهبیِ ًطسُ ٍ ایي ا
زّس وِ  . پژٍّص ضاضاًی ًطبى هی(14) اختوبػی ضسُ است
ی اختوبػی ٍ هتغیّطّبی فمط، ضضس ؼجیؼی  ثیي سطهبیِ
عاى ثیىبضی ٍ پَضص خوؼیت، ذطًَت، هیعاى ثبسَازی، هی
ضًَس،  ثیوِ، وِ ثیبًگطّبی سالهت اختوبػی هحسَة هی
 ، اظثطایي ػالٍُ. (15)زاضی ٍخَز زاضز  ی آهبضی هؼٌی ضاثؽِ
اختوبػی، هیعاى اػتوبز ثِ  ی ّبی هتؼسز سطهبیِ لفِؤهیبى ه
 ، زض حسذبًَازُ ٍ ًظبم سیبسی ٍ ًیع هیعاى اضتجبؼبت اختوبػی
ّبی گًَبگَى اختوبػی  هیعاى هطبضوت هطزم زض حَظُ ؛ ٍثبال
 ؼی ،اختوبػی زض ایطاى ی ثسیبض پبییي است. هیعاى ول سطهبیِ
زاضی، سؽح  هیعاى زیي ٍ سبلیبى هرتلف زچبض ًَسبى ثَزُ
تطیي  ظؼیت ؼجمبتی ٍ سي افطاز اظ خولِ هْنتحصیالت، ٍ
  .(16) ض سطهبیِ اختوبػی ثَزُ استزثط ؤػَاهل ه
تَاًس ثب  گًَِ وِ گفتِ ضس یىی اظ ػَاهلی وِ هی ّوبى
ی اختوبػی هطتجػ ثبضس ًگطش هصّجی است. زیي  سطهبیِ
ی اختوبػی ثبظی وٌس.  تَاًس ًمص هْوی زض ایدبز سطهبیِ هی
ّبیی هبًٌس هطبضوت، صسالت،  ثسیبضی اظ هصاّت ثب تطٍیح اضظش
ی زض ثیي اختوبػی ثبالی ی ایدبز سطهبیِاػتوبز ٍ ایثبض هَخت 
اًدبم ضسُ  ّبی پژٍّص ،. ثب ٍخَز ایي(1) ضًَس هیپیطٍاى ذَز 
 ی ضاثؽِی  ثبضًُتبیح هتٌبلط زض ی زٌّسُ زًیب ًطبى سطاسط زض
پژٍّطی هثبل  ثطایاختوبػی است.  ی زاضی ٍ سطهبیِ ثیي زیي
ًطبى  زازُ،زض وطَضّبی آسیبی ضطلی اًدبم  2ٌسوبًسل وِ
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 ی تَاًٌس هَخت ایدبز سطهبیِ وِ ازیبى ّویطِ ًوی زّس هی
زض آهطیىب  1گطلی. ایي زض حبلی است وِ (17) اختوبػی ضًَس
تَاًس ثِ وبّص  زاضی هی گعاضش وطزُ است وِ سؽح زیي
 پژّصزض ایطاى ًیع . (18) زضَ اختوبػی هٌدط ی طهبیِس
وِ ثـیي  استثیبًگط آى  ،صَضت گطفتِ زض ضْط وبضبى
اختوـبػی هـطزم وبضبى  ی زاضی ٍ سطهبیِ ّبی زیي لفِؤه
 .(20 ٍ 19)ضز اضتجبغ آهبضی هؼٌبزاضی ٍخَز زا
ثب تَخِ ثِ هؽبلت هتٌبلط ثبال ٍ ّوچٌیي ثِ زلیل ایٌىِ 
ی اختوبػی زض ضْط  زاضی ٍ سطهبیِ ی زیي پژٍّطی زض ظهیٌِ
وَچصفْبى صَضت ًگطفتِ، پژٍّص حبظط ثب ّسف تؼییي 
ی اختوبػی زض  ّبی ًگطش هصّجی ٍ اضتجبغ آى ثب سطهبیِ هؤلفِ
زضهبًی ضْطستبى  وٌٌسگبى ثِ هطاوع ثْساضتی هطاخؼِ




تحلیلی است وِ زض  -همؽؼی اظ ًَع تَصیفی  پژٍّصایي 
زض هطاوع ثْساضتی زضهبًی ضْطستبى وَچصفْبى  93سبل 
صَضت گطفتِ است. ضْطستبى وَچصفْبى زاضای زٍ هطوع 
ثْساضتی زضهبًی است وِ ثب تَخِ ثِ خوؼیت تحت پَضص 
 =Nثب زضًظطگطفتي ایي زٍ هطوع ٍ فطهَل وىطاى ٍ ّوچٌیي 
9500 ،Z= 1.96 ،p=1-q= 0.5  ٍd= 0.08 ،160 اظ  ًفط
ًس. یبزآٍضی ایي ًىتِ ضس اًتربة وٌٌسگبى ثِ ایي هطاوع هطاخؼِ
ًفط ٍاضز  200ّب،  ًبهِ الظم است وِ ثب تَخِ ثِ ًَع پطسص
زلیل احتوبل ضیعش ٍ ّوچٌیي، چٌبًچِ  هؽبلؼِ ضسًس )ثِ
ٍ  16ّب ٍخَز زاضت  ًبهِ ّبیی وِ زض پطسص هدوَع سؤال
ضس ٍ  ًبهِ ًبهؼتجط تلمی هی ّبی آى پطسص زازُ ثبالتط اظ آى ثَز،
ّب زض ّط هطوع  ضس(. تؼساز ًوًَِ ذبضج هی پژٍّصآى ًوًَِ اظ 
ثْساضتی زضهبًی هتٌبست ثب خوؼیت تحت پَضص آى هطاوع 
ًفط اظ  70ٍ  1ی  ًفط اظ هطوع ثْساضتی زضهبًی ضوبضُ 90)
( اًتربة ضسًس. هؼیبضّبی 2ی  هطوع ثْساضتی زضهبًی ضوبضُ
ٍضٍز ثِ پژٍّص ػجبضت ثَز اظ: زاضتي هلیت ایطاًی، سىًَت زض 
ضْطستبى وَچصفْبى، هطاخؼِ ثِ یىی اظ هطاوع ثْساضتی 
زضهبًی، زاضتي حسالل سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي ٍ ضظبیت 
آگبّبًِ ثطای ضطوت زض پژٍّص. هؼیبضّبی ذطٍج ًیع تىویل 
ضبهل سبل ضا  16تط اظ  ّب ٍ زاضتي سي پبییي ًبهِ ًبلص پطسص
ضس. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض ثحث ًگطش هصّجی، یىی اظ  هی
ضٍ، تصوین گطفتِ ضس وِ  است، اظایي« ضفتبض زیٌی»ّب  هؤلفِ
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سبل ثِ ثبال صَضت گیطز تب خٌس هصوط  16گیطی اظ افطاز  ًوًَِ
 ًیع ثِ سي تىلیف ضطػی ضسیسُ ثبضس. 
ی  ی سطهبیِ ًبهِ ضٌبذتی ٍ زٍ پطسص اؼالػبت ثب فطم خوؼیت
ی ًگطش هصّجی ذسایبضی  ًبهِ ٍ پطسص (21) 2ختوبػی ثبليا
آٍضی ضس. فطم هطرصبت  ی هصبحجِ خوغ فطز ٍ ثب ضیَُ
ضٌبذتی ضبهل خٌسیت، سي، ٍظؼیت تأّل، هصّت،  خوؼیت
 هیعاى تحصیالت، ٍظؼیت التصبزی ٍ لَهیت ثَز.
ی  ی وَتبُ ضسُ ًسرِ 1392ذسایبضی ٍ ّوىبضاى زض سبل 
 40ًبهِ زاضای  ًس. ایي پطسصا زاضی ضا ؼطاحی وطزُ همیبس زیي
ی ثبٍض  سؤال است وِ ٍظؼیت ًگطش هصّجی ضا زض سِ هؤلفِ
 12سؤال( ٍ ضفتبض ) 12سؤال(، ػَاؼف زیٌی ) 12زیٌی )
وٌس. چْبض سؤال ًیع ثطای ضٌبسبیی  سؤال( ثطضسی هی
همیبس  ّبی ًبهؼتجط ؼطاحی ضسُ است وِ ثِ آى ذطزُ پبسد
یی وِ اظ هدوَع  زٌّسُ سدضَز، پب ٍاًوَز اختوبػی اؼالق هی
ٍ ثیطتط  16ی  همیبس، ًوطُ چْبض پطسص هطثَغ ثِ ایي ذطزُ
ضَز ٍ اظ تدعیِ ٍ تحلیل وٌبض  زست آٍضز، ًبهؼتجط تلمی هی ثِ
ّب ظطایت  ی هؤلفِ ضَز. زض پژٍّص ذسایبضی ّوِ گصاضتِ هی
ی  آلفبی وطًٍجبخ هٌبسجی زاضت وِ همساض آًْب ثطای سِ هؤلفِ
 91/0ٍ  81/0، 92/0تطتیت  اؼف زیٌی ٍ ضفتبض، ثِثبٍض زیٌی، ػَ
 .   (22)ثَز  89ثَز. ثطای ول اثعاض ًیع ظطیت آلفبی وطًٍجبخ 
ّویطِ، »ی  ًبهِ ّط سؤال زاضای ضص گعیٌِ زض ایي پطسص 
است وِ « ّطگعًسضت ٍ  اوثط اٍلبت، هؼوَالً، گبّی اٍلبت، ثِ
تطتیت اهتیبظ ضص، پٌح، چْبض، سِ، زٍ، یه ٍ صفط ثِ آًْب  ثِ
ًبهِ زاضای  ترصیص زازُ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ پطسص
ی ًگطش هصّجی ثطای ّط فطز  سؤال است، ووتطیي ًوطُ 40
 زض ًظط گطفتِ ضسُ است. 200صفط ٍ ثیطتطیي ًوطُ 
ال ثطای ؤس 36ضبهل  ثبلي اختوبػی ی سطهبیِ ی ًبهِ پطسص
ًبهِ ثِ ظثبى  . ایي پطسصاستاختوبػی  ی سٌدص سطهبیِ
ی اختوبػی  ی سطهبیِ ًبهِ . پطسصتطخوِ ضسُ است ًیع فبضسی
وٌس؛  ثطضسی هیّطت حیؽِ  ی اختوبػی ضا زض ثبلي، سطهبیِ
 7) ی هطبضوت زض اختوبػبت هحلی حیؽِّب ضبهل  ایي حیؽِ
ّبی  ، پیطگبهی زض فؼبلیت93/0ًٍجبخ سؤال(، ثب آلفبی وط
 اػتوبز ٍ اهٌیت ،89/0سؤال(، ثب آلفبی وطًٍجبخ  7) اختوبػی
 5) ، اضتجبغ ثب ّوسبیگبى88/0سؤال(، ثب آلفبی وطًٍجبخ  5)
 3) ، اضتجبغ ثب زٍستبى ٍ ذبًَاز74/0ُسؤال(، ثب آلفبی وطًٍجبخ 
 2) ّب لسضت تحول تفبٍت ،73/0سؤال(، ثب آلفبی وطًٍجبخ  
سؤال(، ثب  2) اضظش ظًسگی ،79/0سؤال(، ثب آلفبی وطًٍجبخ  
سؤال(، ثب آلفبی  3) اضتجبؼبت وبضی ٍ 82/0آلفبی وطًٍجبخ 
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ثطایي، همساض ایي ظطیت ثطای ول  است؛ ػالٍُ 79/0وطًٍجبخ 
 زست آهسُ است. ثِ 82اثعاض ًیع 
ی تؼلك  یی است، ثٌبثطایي ًوطُ ّب چْبض گعیٌِ توبهی سؤال 
. یبزآٍضی (23 ٍ 21)هتغیّط است  4تب  1ثِ ّط سؤال اظ  گطفتِ
ٍ ووتطیي  144ی ول  ایي ًىتِ الظم است وِ ثیطتطیي ًوطُ
ی ّب توبه ثبضس. ثب تَخِ ثِ ثبسَاز ثَزى ًوًَِ 36تَاًس  ًوطُ هی
ّب ضا ذَز هطاخؼبى تىویل وطزًس، ّوچٌیي  ًبهِ پطسص
زاض ٍ ضغل هطزاى آظاز ثَز،  اظآًدبیی وِ ضغل ثیطتط ظًبى ذبًِ
ّب حصف ضس.  ثٌبثطایي هتغیّط ضغل زض تدعیِ ٍ تحلیل زازُ
ّبی آهبضی  گیطی اظ آظهَى آٍضی ثب ثْطُ ّب پس اظ خوغ زازُ
جستگی تدعیِ ٍ ّبی تی، تحلیل ٍاضیبًس ٍ ّو تَصیفی، آظهَى
 تحلیل ضس.
وٌٌسگبى اظ آًبى ذَاستِ ضس وِ  ثطای اؼویٌبى ذبؼط ضطوت
اؼالػبت  ًتبیحذَز ضا شوط ًىٌٌس.  ًبمّب  ًبهِ زض پطسص
زض صَضتی وِ  س.صَضت ولی تفسیط ض ثِ آٍضی ضسُ ًیع خوغ
ّب  ًبهِ پطسص ستٌستَاً ، هیٌسگَیی ًساضت افطاز توبیل ثِ پبسد
تحَیل  ثِ آى ٍ ثِ پطسطگط هطثَغ ٌّسلطاض زپبوت  زضضا 
وتجی  ی ًبهِ وٌٌسگبى ضظبیت ضطوت ی ّوِ ثطایي، ػالٍُ زٌّس.
وِ زض آى ثط هحطهبًِ ثَزى اؼالػبت  ،ضا پژٍّصضطوت زض 









ًفط ٍاضز  160ی پژٍّص وِ  وٌٌسُ ضطوت 200اظ هدوَع 
 65زضصس( ظى،  3/57ًفط ) 93تدعیِ ٍ تحلیل ًْبیی ضسًس، 
زضصس( هتأّل ٍ  5/62ًفط ) 100زضصس( زیپلن،  6/40ًفط )
زضصس( اظ ًظط التصبزی زض حس هتَسػ  8/53ًفط )  86
وٌٌسُ ضیؼِ ثَزًس  ثطایي، ثیطتط افطاز ضطوت ثَزًس. ػالٍُ
 ± 14وٌٌسگبى ًیع  زضصس( ٍ هیبًگیي سٌی ضطوت 9/91)
 (.1ی  سبل ثَز )خسٍل ضوبضُ 9/33
 
 شىاختی کًچصفُان بز حسب بزخی متغیّزَای جمعیتکىىدگان بٍ مزاکش بُداشتی درماوی  فزاياوی مزاجعٍ. 1جديل 
 
 درصد تعداد يضعیت شىاختی متغیّزَای جمعیت
 خٌسیت
7/42 ًفط 67 هطز  
3/57 ًفط 93 ظى  
 ٍظؼیت التصبزی
8/3 ًفط 6 پبییي  
 10 ًفط 16 پبییي ثِ هتَسػ
 هیعاى تحصیالت
8/53 ًفط 86 هتَسػ  
6/25 ًفط 41 ثبال ثِ هتَسػ  
ًفط 4 ثبال  5/2  
ًفط 7 پبسد ثی  3/4  
ًفط 4 ًَضتي ٍ ذَاًسى سَاز  6/2  
ًفط 44 ظیطزیپلن  5/27  
ًفط 65 زیپلن  6/40  
ًفط 36 وبضضٌبسی  5/22  
ًفط 3 ثبالتط ٍ اضضس وبضضٌبسی  2 
ًفط 8 پبسد ثی  8/4  
 ٍظؼیت تأّل
5/37 ًفط 60 هدطّز  
5/62 ًفط 100 هتأّل  
 
ثَز، وِ  9/125 ± 7/28ی ًگطش هصّجی  هیبًگیي ول ًوطُ
یی ًطبى زازُ وِ ایي همساض ثیطتط اظ  ًوًَِ اًدبم آظهَى تی ته
ی  ی ًگطش هصّجی زض حیؽِ حس هتَسػ است. هیبًگیي ًوطُ
اظ  43 ± 1/9ًوطُ، ػَاؼف زیٌی  60اظ  3/45 ± 11ثبٍض زیٌی
ػجبضتی  ًوطُ ثَز؛ ثِ 60اظ  6/37 ± 3/11ًوطُ ٍ ضفتبض  60
ّبی زیگط زاضای هیبًگیي  ی ثبٍض زیٌی ًسجت ثِ هؤلفِ هؤلفِ
ی ثیطتطی ثَز. استفبزُ اظ آظهَى تحلیل ٍاضیبًس ٍ آظهَى  ًوطُ
ی ول ًگطش هصّجی  ی آى ثَز وِ هیبًگیي ًوطُ زٌّسُ تی ًطبى
ػَاؼف زیٌی ٍ ضفتبض زاضای  ّبی ّبی حیؽِ ٍ هیبًگیي ًوطُ
اذتالف آهبضی هؼٌبزاض زض ثیي افطاز هدطز ٍ هتأّل ثَز، ثسیي 
ی ثبالیی ثطذَضزاض ثَزًس  صَضت وِ افطاز هتأّل اظ هیبًگیي ًوطُ
ی ثبٍض زیٌی زض  (. ّوچٌیي هیبًگیي ًوط06/0ٍُ  02/0، 02/0)
( ًیع =02/0p( ٍ ٍظؼیت تأّل )=005/0pهتغیّطّبی خٌسیت )
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 ...ی ّبی ًگطش هصّجی ٍ اضتجبغ آى ثب سطهبیِثطضسی هؤلفِ  77 -66: 1396(، 2)3ضظبذبًی همسم ٍ ّوىبضاى/ پژٍّص زض زیي ٍ سالهت؛ 
 کىىدگان بٍ مزاکش بُداشتی درماوی کًچصفُان شىاختی در مزاجعٍ َای وگزش مذَبی ي متغیّزَای جمعیت ارتباط مؤلفٍ. 2جديل 
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ی اختوبػی ظًبى ٍ  ی سطهبیِ ًتبیح ًطبى زازُ وِ هیبًگیي ًوطُ
زضهبًی وَچصفْبى وٌٌسُ ثِ هطاوع ثْساضتی  هطزاى هطاخؼِ
ثَز. استفبزُ اظ آظهَى تی  8/72±8/12ٍ  4/79±1/24تطتیت  ثِ
ّبی  ی اختوبػی ًوًَِ یی ًیع ًطبى زازُ وِ سطهبیِ ًوًَِ ته
پژٍّص زض حس هتَسػ لطاض زاضز. هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض 
ی هطبضوت زض  ّب ی اختوبػی ثطای حیؽِ ّبی اثؼبز سطهبیِ ًوطُ
ّبی  ، پیطگبهی زض فؼبلیت8/13 ± 3/4اختوبػبت هحلی: 
، اضتجبغ 5/11 ± 4/3، اػتوبز ٍ اهٌیت:  4/15 ± 5/5اختوبػی: 
 ± 6/2، اضتجبغ ثب زٍستبى ٍ ذبًَازُ:  14 ± 6/3ثب ّوسبیگبى: 
 ± 6/1، اضظش ظًسگی: 6/4 ± 2ّب:  ، لسضت تحول تفبٍت9/7
 ثَز. 2/4 ± 8/4ی اضتجبؼبت وبضی:  ٍ حیؽِ 1/4
ی  ی سطهبیِ ی سٌدص اضتجبغ ثیي ًوطُ زضثبضُّب  اًدبم آظهَى
ضٌبذتی حبوی اظ آى ثَز وِ  اختوبػی ٍ هتغیّطّبی خوؼیت
ی اختوبػی فمػ ثب هتغیّط خٌسیت زاضای  هیبًگیي ول سطهبیِ
وِ هیبًگیي  ؼَضی (، ثِ=02/0pاضتجبغ آهبضی هؼٌبزاض ثَز )
چِ ی اختوبػی زض هطزاى ثیطتط اظ ظًبى ثَز. گط ّبی سطهبیِ ًوطُ
ضَز، ثیي  هطبّسُ هی 3ی  گًَِ وِ زض خسٍل ضوبضُ ّوبى
ّبی ًگطش  یه اظ هؤلفِ ی اختوبػی ٍ ّیچ ول سطهبیِ  ی ًوطُ
(، p  <05/0ضَز ) هصّجی اضتجبغ آهبضی هؼٌبزاضی هطبّسُ ًوی
ی  ی ضفتبض ٍ ًوطُ ٍلی ظطیت ّوجستگی پیطسَى ثیي هؤلفِ
ٌی ثبٍض ٍ ّبی زیگط یؼ ی اختوبػی ًسجت ثِ هؤلفِ سطهبیِ
 (.3ی  ػَاؼف زیٌی ثیطتط است )خسٍل ضوبضُ
 








ّبی ًگطش هصّجی ٍ اضتجبغ  تؼییي هؤلفِثب ّسف  پژٍّصایي 
وٌٌسگبى ثِ هطاوع ثْساضتی  ی اختوبػی زض هطاخؼِ آى ثب سطهبیِ
ضسُ است. ًتبیح پژٍّص  اًدبمزضهبًی ضْطستبى وَچصفْبى 
ّبی زیگط  ی ثبٍض زیٌی ًسجت ثِ هؤلفِ هؤلفِزّس وِ  ًطبى هی
طش ی ًگ ثطایي، ًوطُ ی ثیطتطی است. ػالٍُ زاضای هیبًگیي ًوطُ
ایـي ثیطتط اظ حس هتَسػ است.  پژٍّصهصّجی ًیع زض ایي 
هصّجی  ًگطش ی ثبضُاًدبم ضسُ زض ّبی پژٍّص ًتبیحیبفتـِ ثب 
ب تَخِ ثـِ ایٌىِ . ث(25 ٍ 24, 20)است  هٌؽجك زض ایطاى
تَاى گفت وِ ایي اسـالهی اسـت، هی یی ایطاى خبهؼـِ ی خبهؼِ
ضسس. اظ پیبهسّبی ًگطش هصّجی  ثِ ًظط هییبفتِ ؼجیؼـی 
تَاى ثِ وبّص فطبضّبی ضٍاًی، افعایص ػطك ٍ ػاللِ ثِ  یه
زیگطاى، تؼْس ٍ پبیجٌسی ثِ اهَض ٍ اهیس ثِ آیٌسُ اضبضُ وطز 
(23) . 
 زض حس هتَسػ است، پژٍّصی اختوبػی زض ایي  ی سطهبیِ ًوطُ
َای وگزش  مؤلفٍ
 مذَبی
َای  میاوگیه )اوحزاف معیار( مؤلفٍ
 وگزش مذَبی
ی اجتماعی ي  ی کل سزمایٍ ضزیب َمبستگی بیه ومزٌ
 َای وگزش مذَبی مؤلفٍ
مقدار 
 احتمال
59/0 046/0 3/45 ± 11 ثبٍض زیٌی  
223/0 105/0 43 ± 1/9 ػَاؼف زیٌی  
 142/0 124/0 6/37 ± 3/11 زیٌی ضفتبض
287/0 096/0 9/125 ± 7/28 ًگطش هصّجی ول  
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 ِ77 -66: 1396(، 2)3ضظبذبًی همسم ٍ ّوىبضاى/ پژٍّص زض زیي ٍ سالهت؛  ...ی ّبی ًگطش هصّجی ٍ اضتجبغ آى ثب سطهبیِثطضسی هؤلف 
ی  گیطی سطهبیِ ی اًساظُ وِ زضثبضُ ّبیی پژٍّصتمطیجبً زض توبهی 
اختوبػی زض ایطاى صَضت گطفتِ است ٍ پژٍّطگطاى ایي همبلِ 
اًس، همساض آى زض سؽح هتَسؽی لطاض زاضز  ًیع آى ضا ثطضسی وطزُ
ضؼجبًی ٍ ّوىبضاى وِ ثب  پژٍّص. ثطای هثبل ًتبیح (27 ٍ 26)
زض  اختوبػی ی سطهبیِ ثٌسی سؽح سٌدص ٍ ضتجِّسف 
ی ایطاًی اظ  اًدبم گطفتِ، ًطبى زازُ وِ خبهؼِ ّبی وطَض استبى
ی هتَسػ است  ی اختوبػی زاضای هیبًگیي ًوطُ ًظط سطهبیِ
 ٍّـب  ًیبظ ثِ تالش ثیطتط ذبًَازُ ثیبًگطایـي ًىتـِ . (27)
ضضـس  هٌظَض ثِ ،تَخـِ ثـِ ثستطسـبظی هٌبسـت ثطایخبهؼـِ 
 است. افطازاختوـبػی  ی سـطهبیِ
-ی اختوبػی ٍ ًگطش هصّجی ٍ هؤلفِ ی ول سطهبیِ ثیي ًوطُ
ّبی آى اضتجبغ آهبضی هؼٌبزاضی هطبّسُ ًطسُ است. ثطذالف 
افطبًی ٍ ّوىبضاًص ثب  پژٍّص حبظط، ًتبیح پژٍّص هطبثْی وِ
زض ضْط « ی اختوبػی زاضی ثب سطهبیِ ی زیي ضاثؽِ»ػٌَاى 
اًس، ًطبى زازُ وِ ثیي اثؼبز هرتلف هصّت ٍ  آثبز اًدبم زازُ ًدف
زاضی  ی هستمین ٍ هؼٌی ی اختوبػی ضاثؽِ ّبی سطهبیِ هؤلفِ
 ضٌبسبى، ضٍاى اظ ثسیبضی وِ ایي ثِ تَخِ . ثب(28)ٍخَز زاضز 
ضٍاًی،  فطبضّبی وبّص زض وٌٌسُ حوبیت ًیطٍیی ضا هصّت
ٍ  اهَض ثِ پبیجٌسی ٍ تؼْس زیگطاى، ثِ ػاللِ ٍ ػطك افعایص
 افعایص تَاًس زض هی ضٍ ، اظایي(19)اًس  وطزُ هؼطفی آیٌسُ ثِ اهیس
زاضتِ ثبضس. اهب زض ّط صَضت  ثسعایی ی اختوبػی ًمص سطهبیِ
تَاى  ًتبیح پژٍّص حبظط هؤیس ایي یبفتِ ًیست؛ اظ زالیل آى هی
ثِ هتفبٍت ثَزى هحیػ پژٍّطی ٍ ّوچٌیي استفبزُ اظ اثعاض 
ی اختوبػی  گیطی ًگطش هصّجی ٍ سطهبیِ هتفبٍت ثطای اًساظُ
 اضبضُ وطز.
یی ثب اثؼبز هتفبٍت ٍلی هطتجػ ثِ یىسیگط است وِ  زیي همَلِ 
ّبی هصّجی  ٍ اضتجبغ ًساضتي هؤلفِ هبّیت خوؼی فطاٍاًی زاضز
ی هؤثط ًگطفتي اظ  تَاًس ثیبًگط ثْطُ ی اختوبػی، هی ثب سطهبیِ
ی هْن  ّبی هَخَز زیي ٍ هصّت ثبضس، وِ گٌدیٌِ ظطفیت
 ضَز. ی اختوبػی هحسَة هی سطهبیِ
ی  ی سطهبیِ ّبی پژٍّص ًطبى زازُ وِ هیبًگیي ًوطُ یبفتِ
زاض؛ ٍ  ضتجبغ آهبضی هؼٌیاختوبػی ثب هتغیّط خٌسیت زاضای ا
ّوچٌیي زض هطزاى ثیطتط اظ ظًبى ثَز. ایي یبفتِ ثب ًتبیح 
ّبی اًدبم ضسُ زض وطَض هبًٌس پژٍّص ضخبلی ٍ  پژٍّص
، ضبیس (29 ٍ 25)ّوىبضاى ٍ هطازیبى ٍ ّوىبضاى ّورَاًی زاضز 
ثتَاى گفت ػلت ایي اهط ثب ثبفت فطٌّگی وطَض هطتجػ است وِ 
 آٍضی حعَض فؼبلی زاضًس.    ی ًبى هطزاى زض اختوبع ثِ زلیل ٍظیفِ
ّبی  ی ول ًگطش هصّجی ٍ هیبًگیي ًوطُ هیبًگیي ًوطُ
هؼٌبزاض ّبی ػَاؼف زیٌی ٍ ضفتبض، زاضای اذتالف آهبضی  حیؽِ
وِ افطاز هتأّل  ؼَضی زض ثیي افطاز هدطز ٍ هتأّل است، ثِ
ی  ی ثبالیی ّستٌس. ّوچٌیي هیبًگیي ًوطُ زاضای هیبًگیي ًوطُ
ثبٍض زیٌی ثطحست هتغیّطّبی خٌسیت ٍ ٍظؼیت تأّل زاضای 
وِ ظًبى ٍ افطاز هتأّل  ؼَضی اذتالف آهبضی هؼٌبزاضی است، ثِ
 اًس. زست آٍضزُ ّبی ثبالتطی ثِ ًوطُ
ی ًگطش هصّجی زاًطدَیبى اًدبم ضسُ  زض پژٍّطی وِ زضثبضُ 
ّبی  ی پسطاى ٍ زذتطاى زض هؤلفِ ثَز، اذتالف هیبًگیي ًوطُ
زاض ٍ زض زذتطاى ثیطتط اظ پسطاى ثَز.  زیٌی اظ ًظط آهبضی هؼٌی
ّبی ضٌبذت ٍ ثبٍض زیٌی اظ ًظط ٍظؼیت تأّل،  ّوچٌیي هؤلفِ
بى زاز ٍ زض افطاز هتأّل ثیطتط زاضی ضا ًط اذتالف آهبضی هؼٌی
. (30) اظ افطاز هدطز ثَز وِ ثب ًتبیح ایي پژٍّص ّورَاًی زاضز
زض پژٍّص ضخبلی ٍ ّوىبضاى اذتالف هیبًگیي ثبٍض زیٌی ثیي 
ظًبى ٍ هطزاى هؼٌبزاض ًجَز، ّوچٌیي اذتالف آهبضی هؼٌبزاضی 
ی هیبًگیي ثبٍض زیٌی ثیي زٍ گطٍُ هدطز ٍ هتأّل  زض همبیسِ
 گفتتَاى چٌیي  زض تجییي ایي هَظَع هی. (25)هطبّسُ ًطس 
 ٍخَز آهسُ است وِ زیي ثطای سؼبزت ٍ ًیىجرتی ًَع اًسبى ثِ
 اػن اظ ظى ٍ هطزّبی زیٌی توبم افطاز ثطط،  هربؼت پیبمٍ 
ی است وِ ّبیٍ زستَض ّب ىبهصّت حبٍی فطه اظ ؼطفی،. ّستٌس
ًمص  ّبی اذاللی ٍ تطثیتی است ٍ ایي هَاضز ثب هتعوي خٌجِ
ػبؼفی  ٍ ضبیس ثتَاى گفتورَاًی ثیطتطی زاضز ّظًبى  ضیهبز
 ،هؼٌَی لثب ػَاه آًبىٍ احسبسی ثَزى ظًبى ٍ اضتجبغ لَی 
ضتِ ثبضس. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ زا ًمص زض ایي ظهیٌِ تَاًس هی
حسبة  ایٌىِ اظزٍاج ٍ تأّل زض زیي اسالم اهطی همسس ثِ
 زاضای ز وِ افطاز هتأّلوطگًَِ تَخیِ  ضبیس ثتَاى ایيآیس،  هی
زلیل ّوسلی،  ثِّستٌس ٍ ًگطش هصّجی ثبالتطی 
ثیطتط ، زض ظًسگی هطتطن پصیطی پصیطی ٍ اًؼؽبف هسئَلیت
 .یبثٌس هی سوت اػوبل هصّجی سَق ثِ
ی  خٌسیتی )ػوستبً زضثبضُتفىیه خٌسیتی ٍ زض پی آى تجؼیط 
ظًبى ٍ ػلیِ آًبى( زض ٍاحسّبی هرتلف خبهؼِ )هثل ذبًَازُ، 
ی ػوَهی، فطصت ٍ  هسضسِ، ًظبم ضغلی ٍ ...( ػوالً زض حَظُ
ضبًس زستیبثی ثِ پیًَسّبی هتٌَع ٍ ثطلطاضی اضتجبغ ثب افطاز 
ّبی لبلجی ٍ  گیطز ٍ اظ ؼطف زیگط، تفبٍت هرتلف ضا اظ ظًبى هی
ی خٌسیتی هَخَز زض خبهؼِ ٍ فطٌّگ )وِ ًمص ّب ولیطِ
ی ظًبى  زاضی ضا ًمص اٍلیِ ٍ هسئَلیت ػوسُ هبزضی ٍ ذبًِ
ّبی هرتلف  ضوطز(، هَخت ضسُ وِ ظًبى ًتَاًٌس زض صحٌِ هی
ؼَض فؼبل حبظط ضًَس ٍ زض  ّبی اختوبػی ثِ خبهؼِ ٍ فؼبلیت
ّب ٍ  ّب هحطٍم ثوبًٌس. ایي تفىیه ًتیدِ اظ ثسیبضی فطصت
ّبی خٌسیتی ثیي ظًبى ٍ هطزاى زض ػعَیت اضتجبؼی ٍ  طاثطیًبث
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 ...ی ّبی ًگطش هصّجی ٍ اضتجبغ آى ثب سطهبیِثطضسی هؤلفِ  77 -66: 1396(، 2)3ضظبذبًی همسم ٍ ّوىبضاى/ پژٍّص زض زیي ٍ سالهت؛ 
ضَز  زّس ٍ هَخت هی ّبی اختوبػی هتفبٍتی سَق هی ضجىِ
ی  ی اختوبػی هتفبٍتی )اظ ًظط سبذت، تطویت، ًحَُ سطهبیِ
( زاضتِ ثبضٌس ّبی زضیبفتی اظ ضجىِ تؼبهالت ٍ اًَاع حوبیت
(26).  
یی  ّبی پژٍّص حبظط گَیبی ایي است وِ زض خبهؼِ یبفتِ
یی ثطای اضتمبی  ّوچَى وَچصفْبى چٌبًچِ ثرَاّین هساذلِ
ی اختوبػی هطزم اًدبم زّین، ثبیس هطاسن هصّجی  سؽح سطهبیِ
ضّبی زیٌی ّوچَى افعایص حعَض هطزم زض ًوبظ ٍ اًدبم ضفتب
 ی اخطایی لطاض زّین.  ّبی ثطًبهِ خوؼِ ضا خعء اٍلَیت
 ی خبهؼِتَاى ثِ هحسٍزثَزى  ّبی ایي پژٍّص هی اظ هحسٍزیت
 16ضْطستبى وَچصفْبى؛ ٍ ًیع ثطضسی افطاز ثبالتط اظ  ثِآهبضی 
ّبی ایي پژٍّص ضا ثِ  وِ هحسٍزیت یبفتِ اضبضُ وطز سبل
ضٍ، ًیبظ ثِ اًدبم  وٌس. اظایي ّبی سٌی غیطهوىي هی توبهی گطٍُ
تط زض ایي ظهیٌِ احسبس  تط ٍ ػویك ّبی گستطزُ پژٍّص
 ضَز.  هی
ضیعی ثطای  ی ثطًبهِ تَاى زض ظهیٌِ ّبی ایي پژٍّص هی اظ یبفتِ
ّجی استفبزُ ی اختوبػی، ثب اتىب ثط ًگطش هص افعایص سطهبیِ
تَاى  ّبی پژٍّص پیطٌْبزّبیی وِ هیوطز. ثب تَخِ ثِ یبفتِ
هؽطح وطز ػجبضت است اظ: اّویت ثِ ًْبز ذبًَازُ ٍ افعایص 
سبظی ثستط هٌبست ثطای اظزٍاج خَاًبى ثطای  تطَیك ٍ آهبزُ
افعایص ًگطش هصّجی ٍ ًیع فطاّن وطزى فطصت اختوبػی ثطاثط 
هٌظَض  ّبی اختوبػی ثِ فؼبلیتثطای حعَض ظًبى زض اختوبع ٍ 
 ی اختوبػی زض سؽح خبهؼِ. افعایص هیعاى سطهبیِ
ّبی استفبزُ ضسُ زض ایي پژٍّص اثؼبز ثٌیبزی  ًبهِ پطسص 
ضٍ  ی اختوبػی ضا سٌدیسُ است؛ اظایي ًگطش هصّجی ٍ سطهبیِ
گیطی ایي هفبّین زض  تَاى آى ضا اثعاض هٌبسجی ثطای اًساظُ هی
اظ آًدبیی وِ تبوٌَى زض ایطاى  سؽح خبهؼِ تلمی وطز.
ی اختوبػی ٍ  ی سطهبیِ ی اًساظُ ّبی اًسوی زضثبضُ پژٍّص
ّوچٌیي ًگطش هصّجی صَضت گطفتِ است، استفبزُ اظ اثعاضّبی 
 ضَز.  ایي پژٍّص ثطای خَاهغ زیگط ًیع تَصیِ هی
ی اختوبػی ٍ ًگطش  ّبی ایي پژٍّص سؽح سطهبیِ هؽبثك یبفتِ
ضٍ ًگطش هصّجی زض ظًبى  اض زاضز؛ اظایيهصّجی زض حس هتَسػ لط
ؼَض چطوگیطی ثبالتط است.  ی اختوبػی زض هطزاى ثِ ٍ سطهبیِ
ی اختوبػی ٍ  ّوچٌیي ًتبیح ًطبى زازُ وِ ثیي سطهبیِ
زاضی ٍخَز ًساضز؛ اهب زض  ی هؼٌی ّبی ًگطش هصّجی ضاثؽِ هؤلفِ
ّبی هصّجی، ضفتبض زیٌی ثبالتطیي ّوجستگی ضا ثب  ثیي هؤلفِ
ثـِ ػجـبضت زیگـط ّطچـِ ضفتبض زیٌی ی اختوبػی زاضز.  هبیِسط
ذَاّـس ثـَز.  تط هؽلَةاختوـبػی ًیـع  ی ، سطهبیِثبالتط ثبضس
 اختوـبػی یِ افـعایص سـطهبی ّبیضاّىـبض یىی اظ ثٌـبثطایي،
 ثطای افطاز خبهؼِ،ّبی زیٌی زض  وطزى آهَظُ ًْبزیٌِتَاًس  هی





هطوع ثْساضتی زضهبًی  ّوىبضی هسئَالى ًَیسٌسگبى همبلِ اظ
 اًس، وطزُ فطاّن ضا ایي پژٍّص ضْطستبى وَچصفْبى وِ ثستط
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